




























19th  century,  for  example,  were  fascinating  examples  of  international  success  stories:  Hoffmann  and  his  Contes
Fantastiques as well as Edgar Allan Poe, just to mention a few among many names, became famous abroad before being
really successful  in  their own countries. Their national  reputation was  largely  influenced by their  international success.
And, perhaps coincidentally (but most likely not), just like Agatha Christie the aforementioned authors also wrote popular
books that could fall into the category of “thrillers”.
Only  decades  after  literary  comparatists  and  theorists  had  established  their  discipline,  sociologists  rather  than  literary
scholars realized that, in the age of globalization, literary systems are much more than just an accumulation of national
traditions  (for  more  insights  on  this  topic,  see  Casanova  (1999)).  It  took  a  long  time  before  Comparative  Literature
scholars  realized  that  the  interaction  between  literatures  deserves  to  be  examined  as  a  key  component  of  the  social,
cultural, economic and religious relationships between countries, nations, communities, etc.
However, little by little, the study of peculiar aspects in the historical development of literary dynamics within a broader



















mapping  Brazil,  but  also  from  the  perspective  of  Portugal,  France,  etc.  After  all,  one  of  the  surprises when  analyzing
Agatha Christie in Portuguese is to see that such countries pop up in her books in so many different aspects.
The particular point about the distribution of Christie’s books in Brazil is that it enters a cultural complexity where several
developments  unfold  regarding  discourse,  fiction,  literature  in  society  and many  others  on  the  basis  of  so­called  post­












developed  a  different,  peculiar  spelling  style,  somewhat  like  the  situation  of  Elizabethan  English.  This  confirms













Even  though  literary scholars have only  recently been obliged  to  recognize both world  literature and  translation as an
important  component  of  the new globalized world,  literary works have  spread  throughout history  on  smaller  or  larger
scales for different reasons (including as a means of colonization). This same process ongoing in most,  if not all, of the








and the new  international writers? More  than  in  the dominant  languages around the world, Brazilian  translations help
shape the new canonized language.
Thus, this study first presents an analysis of two Christie novels translated into Brazilian Portuguese and the approaches




Rather  than  particular  novels  from  individual  writers,  we  try  to  observe  how  a  particular  kind  of  “style”  (register)  is




















































momento,  já  sabia  tudo  sobre  a  filha  de Mrs. Hubbard.  Todos  os  passageiros  que  conheciam o  inglês  o  sabiam".  This
sentence indicates that English is the lingua franca on the train, which underscores the fact that the text is a translation
from English. Furthermore, Mrs. Hubbard’s declarations are uniformly presented in Portuguese, despite the fact that she is




no Expresso do Oriente,  there are a  few changes, although purely aesthetic ones. The style of  the cover has changed
considerably, but the main element is still Christie’s name, this time in the form of her signature (positioned below the
















































































MacQueen’s speech  involves colloquial vocabulary (e.g. “get right on with  it”), whereas  in Portuguese he takes a more
formal tone. And Poirot’s register was also elevated  in Portuguese, changing even the pronoun “you” from the English
text to o senhor, which is quite formal. Such an approach can be found in other Agatha Christie translations as well as


























etc.,  where  normative  grammar  prescribes  “deixa­me  ver”,  “mande­o  entrar”,  “ouvi­a
chorando”,  etc.,  a  morphosyntactic  innovation  that  completely  took  over  the  spoken
language and  is greatly present also  in  the written  language, even  in closely monitored
texts. (6)
Therefore,  since  the  translation uses Portuguese grammar which, at  least according  to Bagno,  is  “outdated”,  the  final
result  is  a  text  far  removed  from  “real”  speech.  The  translation  makes  perfect  use  of  Brazilian  Portuguese  “book”
grammar, but current everyday life conversations have already incorporated many innovations that are not yet recognized
by the Academy of Letters.
So  far we  have  concentrated  on  one  particular  translation.  Yet within  this  particular  text,  the  trend  towards  literary,
socially  distinguished  speech  is  quite  systematic.  However,  before  moving  onto  issues  involving  dissemination  or
diachrony, it may be worthwhile to observe how established Brazilian writers may integrate the particular patterns from a
given detective  story  into  their  everyday world, and vice­versa.  In  this  context,  it  seems  relevant  to  introduce Clarice
Lispector, the translator of Curtain, in greater detail.
Lispector (1920­1977) was one of the most renowned 20th­century Brazilian authors. She began her career writing short
stories  for newspapers and  in 1943 published her  first novel, Perto do Coração Selvagem, which received a prestigious
literary prize and was soon followed by many others. Her writings cannot be classified in a single genre due to their unique
and innovative characteristics, but her literary style has been often compared to that of Virginia Woolf and James Joyce.











In  this  example  Hastings  is  chatting  with  another  guest  at  the  boarding  house  where  Poirot  is  staying;  the  register
demonstrates  the  informality of  the  situation. The device  that  Lispector  used  to  accomplish  this  informality,  however,
involves  the  complete  opposite  of  Figueira’s  approach:  the  pronoun  collocation  agrees  with  current  spoken  Brazilian
Portuguese and breaks the rules of standard grammar (imaginei ele). What is surprising is that, in the 2009 edition of this




P: É,  mas  eu  lhe  asseguro  amigo,  isso  é  um  teste,  “o  teste”.  Quando  as  jovenzinhas



































kind  of  hypercorrection.  Lispector  attributes  certain  discursive  characteristics  that  are  not  necessarily  deducible  from







Authors  who  also  translate,  especially  respected  prolific  authors,  have  the  privilege  of  drawing  from  the  treasury  of
resources/frameworks developed in their own original work. A cursory examination of original works can often reveal to
what extent the translator recycles the patterns of his/her own repertoire. The fact that Lispector uses the same kinds of
resources  in  this  translation  found  in her own original writing  is not a surprise. A passage of one of her most  famous
stories has been pointed out by Bagno as a clear example of ‘real’ Brazilian Portuguese usage (165). The predictability here







are  not  so much  a  contradiction  as  a  confirmation  of  this  ongoing  process  of  coming  to  grips with  orality  in Brazilian
literature, especially translated literature.
This  crucial  issue  must  also  be  linked  with  the  traditions  of  colonization  and  colonial  discourse  or  culture.  Brazilian
Portuguese can hardly avoid the following dilemma: to support or not support the more specific linguistic characteristics of
the  various  Brazilian  states/regions,  which  would  imply  the  “loyal”  exploration  of  various  different  local  accents  and
priorities. Respect for standard grammar,  lexicon or metaphorical  items and experimentations, however,  implies respect
for international ‘civilized’ norms, i.e. those of European Portuguese disseminated in Brazil. In fact, the closeness between
the  Portuguese  language  used  in  Christie’s  Brazilian  translations  and  the  Portuguese  used  in  Portugal was  such  that,
according  to  Sampaio  (2007),  contrary  to  expectations,  Brazil  was  actually  exporting  detective  story  translations  to
Portugal  in  the  1930s  and  1940s,  which  underwent  just  some  minor  changes  before  being  released  in  the  former
colonizer’s market. Since Agatha Christie is a successful non­canonized European classic, her work presents a challenge on
several levels.
The approaches observed,  particularly  in  the more  recent  versions  of  the Agatha Christie  novels,  indicate  to  a  certain
extent  that  there  is  a  persistent  pursuit  of  (more)  prestigious  literature  in  Brazil.(7)  Different  varieties  of  English
(discourse)  have  little  chance  of  being  welcomed  as  components  of  (Brazilian)  literature  in  the  (post)colonial  future.
Hence,  there  is  no way of  disconnecting Brazilian  translations  of Agatha Christie  from  the  very particular  stylistic  and
literary values prevailing in the country: as translation theoreticians often indicate, the canonized stock of expressions and





predominant.  If confirmed, however,  the presence of a consistent  register clash between translations and  their source
texts would hardly be a novelty  in worldwide terms. Edwards (2010, 102), referring to Skvorecký’s writings about  the
translations of Agatha Christie  into Czech, states: “they made Hercule Poirot talk  like the other characters whereas,  in
Christie’s English original,  the clever Belgian detective speaks a very  ‘Frenchified’ English. But a new  translation made













translated  into German, whereas  in  the post­war  translations  it  is  retained. However,  in  the Dutch  translations  it has
always been retained. Once more, even though only  for a historical period and probably due  to political questions,  the







These  similarities  between  the  Brazilian  and  European  approaches  are  clear  indicators  of  a  historical  stronghold  of
European  tradition  in  Brazilian  translation  policies.  Paraphrasing  Even­Zohar  (1990,  12),  due  to  the  central  position
occupied by translated literature in the Brazilian literary polysystem to this day, and at the same time to the long­term






long­standing  traditions.  According  to  Bogucki  (1996:  182),  “since  rendering  a message  into  another  language  often
means trying to achieve something in the other culture (...) general rules of politeness have to be observed to avoid losing
one’s audience”.
The  main  regularity  that  stood  out  in  both  Brazilian  translations  was  the  retention  of  Poirot’s  French  words  and



















the  19th  century.  This  (probably  subconscious)  repetition  shows what  type  of  works  Vallandro  could  have  used  as  a
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